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Gypsophila paniculata L. “Perfecta”n›n Büyüme ve Çiçeklenmesi
Üzerine Dikim Zaman› ve Gün Uzunlu¤unun Etkileri*
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Özet: Bu çal›flmada kontrollü cam sera koflullar›nda 8 dikim zaman› (22 Eylül, 22 Ekim, 22 Kas›m, 22 Aral›k, 22 Ocak, 22 fiubat,
22 Mart ve 22 Nisan) ve 4 gün uzunlu¤u (Do¤al, 14, 15 ve 16 saat) kullan›larak dikim zamanlar› ve gün uzunluklar›n›n Gypsophila
paniculata L. 'Perfecta' da bitki geliflimi ve çiçeklenmeye etkileri araflt›r›lm›flt›r. 16 Saat gün uzunlu¤u etkisinde, dikimden hasada
kadar geçen süreler sonbahar ve erken k›fl dikimlerinde k›fl ve ilkbahar dikimlerine göre uzun olmufltur. Mevsimsel olarak;
sonbaharda 22 Eylül ve 22 Ekim, k›fl›n 22 fiubat ve ilkbaharda 22 Mart tarihleri en uygun dikim zamanlar› olarak belirlenmifltir.
De¤erlendirilen tüm kriterler aç›s›ndan en iyi sonuçlar 16 saat gün uzunlu¤u etkisinde al›nm›fl, bunu 15 saat gün uzunlu¤u izlemifltir.
14 Saat gün uzunlu¤unun, sonbahar ve k›fl mevsimlerinde yap›lan dikimlerle G. paniculata L. 'Perfecta' dan olumlu sonuç al›nmas›
için yeterli olmad›¤› saptanm›flt›r. Sonuçlar, sonbahar ve k›fl mevsimlerinde do¤al gün uzunlu¤u koflullar›nda çiçeklenmenin tam
anlam›yla do¤al uzun günlerin bafllad›¤› döneme ba¤l› kald›¤›n› ve çiçeklenme tarihlerinde dikim zamanlar›ndan kaynaklanan önemli
farkl›l›klar›n ortaya ç›kmad›¤›n› göstermifltir.

The Effects of Planting-date and Photoperiod on the Growth and Flowering of

Gypsophila paniculata L. “Perfecta”
Abstract: This study was carried out to determine the effects of 8 different planting-dates (22 September, 22 October, 22
November, December 22, January 22, February 22, March 22 and April 22) and 4 photoperiods (natural, 14, 15 and 16 hrs) on
the growth and flowering of Gypsophila paniculata L. 'Perfecta' under controlled glasshouse conditions at the Alata Horticultural
Research Institute (Erdemli, ‹çel-TURKEY). The times from planting to harvest were longer in autumn and in early winter plantings
than in winter and in spring plantings under a 16-hr photoperiod. Suitable planting-dates were, seasonally, September 22 and
October 22 in autumn, February 22 in winter and March 22 in spring. According to all criteria used in the study, the best results
were obtained from the plants grown under 16- and 15-hr photoperiods, respectively. A 14-hr photoperiod was not conducive to
obtaining desirable yield and flowering quality from G. paniculata L. ‘Perfecta’ plants during winter and early spring. The results
concerning the time from planting to harvest also indicated that the flowering of the plants grown under the natural short
photoperiod depended upon the beginning of the natural long-days. For that reason, there were no significant differences in the
flowering dates of plants grown under a natural short photoperiod on different dates.

Girifl
Ülkemiz iklim özellikleri nedeniyle, ekolojik
avantajlardan yararlan›ld›¤› ölçüde karl›l›¤› artan bir
endüstri görünümü sunan kesme çiçek yetifltiricili¤i için
büyük bir potansiyele sahiptir. Buna ba¤l› olarak son
y›llarda kesme çiçek yetifltiricili¤inde önemli geliflmeler
ortaya ç›km›flt›r. 1980'li y›llarda baflta ‹stanbul, ‹zmir
olmak üzere Adana ve Antalya illerindeki küçük iflletmeler

taraf›ndan yap›lan kesme çiçek üretimi, ihracatç›
firmalar›n devreye girmesiyle önemli bir alt sektör haline
gelmifltir. Ülkemizdeki toplam kesme çiçek üretim alan›
1988 y›l›nda 5151.0 dekar iken 1995 y›l›nda 7351.9
dekara ulam›flt›r (1, 2). Özellikle ihracata yönelik kesme
çiçek üretiminin merkezi haline gelen Antalya'da üretim
alan› 1985-1995 döneminde yaklafl›k 28 kat artarak 70
dekardan 1934.4 dekara yükselmifltir (3, 4). Buna karfl›n

* Bu çal›flma Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarl›¤› Bölümünde Prof. Dr. Sevil ALTAN dan›flmanl›¤›nda yürütülen ve 19/4/1994 tarihinde Fen Bilimleri Enstitüsünce Doktora Tezi olarak kabul edilen eserin bir bölümüdür.
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kesme çiçek üretimimizin büyük bir bölümünün
yetifltirildi¤i Akdeniz Bölgesinde üretim deseni
incelendi¤inde, Do¤u Akdeniz Bölgesinde gül (5), Bat›
Akdeniz Bölgesinde ise sprey karanfil yetifltiricili¤inin
yo¤unlukta oldu¤u görülmektedir. Yine 100 milyon
dolarl›k bir de¤erin hedeflendi¤i d›flsat›m›m›zda ilk s›ray›
sprey karanfiller almaktad›r (6).
Kesme çiçek
alt sektöründe pazar istekleri
do¤rultusunda ürünlerin de¤iflimi ve çeflitlendirilmesi en
önemli özelliklerden biridir. Bu nedenle farkl› türlerin
üretime al›nmas› veya üretim alanlar›n›n geniflletilmesiyle
sa¤l›kl› ve piyasa isteklerine uygun üretim desenlerinin
oluflturulmas› gerekmektedir. Gypsophila paniculata L. bu
amaçla kullan›labilecek önemli kesme çiçek türlerinden
biridir. D›fl ülkelerde uzun y›llard›r taze ve kuru kesme
çiçek olarak üretimi yap›lan bu tür, ülkemize 1980'li
y›llarda girmifltir. Akdeniz Bölgesinde k›fl yetifltiricili¤ine
uygunlu¤u ve hava yoluyla yap›lan d›flsat›mda birim
ambalaj a¤›rl›¤›n›n düflüklü¤ü nedeniyle büyük bir üretim
potansiyeline sahiptir.

G. paniculata L. bir zorunlu uzun gün bitkisidir. Bu
türden elde edilen çeflit ve klonlar aras›nda gün uzunlu¤u
istekleri aç›s›ndan önemli farkl›l›klar bulunmaktad›r (7).
Kesme çiçek fiyatlar›n›n yüksek oldu¤u k›fl aylar›nda ürün
al›nabilmesi için gün uzunlu¤unun fotoperyodik
ayd›nlatmalarla çeflit veya klonun istedi¤i düzeye
ç›kar›lmas› gerekmektedir. Bunun yan›nda bu türün gün
uzunlu¤una tepkilerinin s›cakl›k, günlük toplam ›fl›k
enerjisi
de¤erleri
ve
so¤uklama
isteklerinin
karfl›lanmas›yla yak›ndan iliflkili oldu¤u ortaya konmufltur
(7,8,9,10).
Ancak bu güne kadar yap›lan araflt›rmalar›n büyük
ço¤unlu¤u Bristol Fairy çeflidi ve bu çeflidin klonlar›
üzerinde yo¤unlaflm›flt›r. Ülkemizde bu çeflitten çok daha
yayg›n bir biçimde yetifltiricili¤i yap›lan Perfecta çeflidi
üzerinde yap›lan çal›flmalar yeterli de¤ildir. Bu çal›flmada
Do¤u Akdeniz Bölgesi koflullar›nda G. paniculata L.
'Perfecta' n›n büyüme ve çiçeklenmesi üzerine dikim
zaman› ve gün uzunlu¤unun (fotoperyod) etkilerinin
belirlenmesi amaçlanm›flt›r.

Materyal ve Metot
Bu araflt›rma 1990-1991 y›llar›nda Bahçe Kültürleri
Araflt›rma Enstitüsünde (Erdemli/‹ÇEL) kontrollü cam
seralarda yürütülmüfl, Kas›m, Aral›k, Ocak, fiubat ve Mart
aylar›nda gece s›cakl›klar› 15°C nin alt›na düflmeyecek

biçimde ayarlanm›flt›r. Araflt›rmada bitkisel materyal
olarak Gypsophila paniculata L.'n›n Perfecta çeflidi
kullan›lm›flt›r.
Deneme 4 gün uzunlu¤u (Do¤al, 14, 15 ve 16 saat)
uygulamas› ana, 8 dikim zaman› (22 Eylül, 22 Ekim, 22
Kas›m, 22 Aral›k, 22 Ocak, 22 fiubat, 22 Mart ve 22
Nisan) alt parselleri oluflturacak biçimde bölünmüfl
parseller deneme deseni içinde bir faktöriyel deneme
olarak planlanm›fl ve uygulanm›flt›r. Seçilen deneme
desenine uygun olarak araflt›rman›n yürütüldü¤ü sera ›fl›k
geçirgenli¤i çok düflük siyah bez perdeler ile 4 eflit
parçaya bölünmüfl ve perdeler fotoperyodik ayd›nlatmalar
süresince gün bat›m›ndan 30 dakika sonra kapat›l›p gün
do¤umundan önce aç›larak bitkilerin gün boyunca günefl
enerjisinden eflit biçimde yararlanmalar› sa¤lanm›flt›r.
Araflt›rmada kullan›lan do¤al gün uzunlu¤u bitkiler
tam anlam›yla do¤al gün uzunlu¤u etkisine b›rak›larak,
14, 15 ve 16 saat gün uzunluklar› ise ‹çel Meteoroloji ‹l
Müdürlü¤ünden al›nan do¤al gün uzunluklar›n›n
fotoperyodik ayd›nlatmalar ile 14, 15 ve 16 saate
tamamlanmas›yla
sa¤lanm›flt›r.
Fotoperyodik
ayd›nlatmalar için 150 watt gücünde akkor telli lambalar
ve direk yans›tma yapan metal yans›taçlar kullan›lm›flt›r.
Lambalar aras› 3.10 m, lambalar›n yerden yüksekli¤i
1.75±0.05 m seçilmifl ve ölü noktalarda toprak yüzeyinde
95-100 lüx ›fl›k fliddeti sa¤lanm›flt›r. Fotoperyodik
ayd›nlatmalar 16 Kas›m tarihinde bafllat›lm›fl ve 22 May›s
tarihinde sona erdirilmifltir. Bu süre içinde lambalar her
gece saat 22:00 de yak›lm›fl, her gün için do¤al gün
uzunlu¤unun 14, 15 ve 16 saate tamamland›¤› anda
söndürülmüfltür. Bu ifllem için geliflmifl digital zaman
saatlar›ndan yararlan›lm›flt›r.
Dikimlerde kullan›lan bitkiler, dikimden ortalama 70
gün önce al›nan tepe çeliklerinin köklendirilmesiyle elde
edilmifl ve köklü çelikler 1 litrelik kaplara flafl›rt›larak
dikim tarihine kadar do¤al gün uzunlu¤u etkisinde
tutulmufllard›r. Dikimler 60 cm ye 60 cm üçgen dikim
sistemine göre üç yinelemeli olarak yap›lm›fl ve her
parselde 10 bitki kullan›lm›flt›r.
Kumlu-t›nl› bünye ve hafif alkali karakterdeki
(pH:7.8) sera topra¤›na dikilen bitkiler, deneme süresince
150 ppm N, 40 ppm P ve 150 ppm K+Mikro elementleri
içeren gübre çözeltisi kullan›larak, 15 gün aral›kla, damla
sulama sistemiyle gübrelenmifllerdir.
Deneme süresince, dikimden hasada kadar geçen
süreler (gün), çiçeklenen sürgün say›lar› (adet/bitki),
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hasat edilen çiçekli sürgün boylar› (cm) ve 'A' kalitesinde
çiçeklenme oranlar› (%) ile ilgili gözlem ve ölçümler
yap›lm›flt›r.
Hasatlar, ana sürgünler üzerindeki çiçeklerin yaklafl›k
% 40'› açt›¤›nda ve sürgünler bo¤um aralar›n›n uzamaya
bafllad›¤› en alt bo¤um üzerinden kesilerek
gerçeklefltirilmifltir. 'A' Kalitesinde çiçeklenme, Doi ve ark.
(9)'na göre ana sürgün üzerindeki tüm dalc›klarda ayn›
anda ve düzenli bir çiçeklenme olarak tan›mlanm›fl ve %
si her parsel için hasat edilen toplam çiçekli sürgün
miktar›na oranlanarak belirlenmifltir.

Araflt›rma Sonuçlar› ve Tart›flma
Dikimden Hasada Kadar Geçen Süreler: Dikimden
hasada kadar geçen süreleri dikim zamanlar›, gün
uzunluklar› ve bu iki faktörün interaksiyonu % 0.1 önem
düzeyinde etkilemifltir. Veriler interaksiyon düzeyinde
incelendi¤inde, dikimden hasada kadar geçen en uzun
sürenin 256.8 gün ile 22 Eylül tarihinde do¤al gün
uzunlu¤u etkisine dikilen bitkilerde, en k›sa sürelerin
ise, gün uzunluklar›ndan önemli ölçüde etkilenmeksizin
22 Nisan tarihinde dikilen bitkilerde belirlendi¤i
görülmektedir (Tablo 1).
22 Eylül, 22 Ekim ve 22 Kas›m dikimlerinde
fotoperyodik ayd›nlatmalar, dikimden hasada kadar
geçen süreleri önemli ölçüde k›saltm›flt›r. Ancak k›fl ve
ilkbaharda
yap›lan
dikimlerde
fotoperyodik
ayd›nlatmalar›n yaratt›¤› farklar do¤al uzun günlere
yaklaflt›kça azalm›fl ve 22 Nisan tarihinde dikilen
bitkilerde hemen hemen ortadan kalkm›flt›r. Bunun
nedeni, çiçeklenmenin do¤al gün uzunlu¤u etkisinde tam
anlam›yla; 14, 15 ve 16 saat gün uzunluklar› etkisinde
ise k›smen do¤al uzun günlerin bafllang›c›na ba¤›ml›
kalmas›d›r. Daha aç›k bir deyiflle günlük fotosentetik
›fl›n›m süre ve düzeyi fotoperyodik ayd›nlatma ile sa¤lanan
gün uzunlu¤unun çiçeklenmeyi sa¤lamas›na olumlu
katk›da bulunmufltur (10).
Gün uzunluklar›n›n dikimden hasada kadar geçen
süreye ba¤›ms›z etkisi incelendi¤inde, en k›sa sürede
hasada f›rsat veren uygulaman›n ortalama 110.6 günle
16 saat gün uzunlu¤u oldu¤u ve bu uygulamay› ortalama
111.2 günle istatistiksel anlamda farkl›l›k olmaks›z›n 15
saat gün uzunlu¤unun izledi¤i görülmektedir (Tablo 1).
Gün uzunlu¤unun azalmas›na ba¤l› olarak bu süre, 14
saat gün uzunlu¤u etkisinde ortalama 118.2 güne, do¤al
(k›sa) gün uzunlu¤u etkisinde ise ortalama 152.5 güne

ç›km›flt›r. Sonuçlar, Perfecta çeflidinde çiçeklenmenin ve
buna ba¤l› olarak hasatlar›n do¤al k›sa günlerin etkisinde
öne al›nabilmesi, baflka bir deyiflle k›fl ve erken ilkbaharda
hasat yap›labilmesi için gün uzunlu¤unun fotoperyodik
ayd›nlatmalarla 15-16 saate ç›kar›lmas› gerekti¤ini
göstermifltir.

Tablo 1.

Dikimden Hasada Kadar Geçen Süre (Gün) Üzerine Dikim
Zamanlar› ve Gün Uzunluklar›n›n Etkileri.

Dikim

Gün Uzunluklar›

Zamanlar›

Do¤al

14 Saat

15 Saat

16 Saat

22
22
22
22
22
22
22
22

256.8
229.5
188.9
159.5
126.3
108.8
83.9
65.9

144.7
157.0
146.6
150.8
115.5
87.8
78.6
64.2

140.6
139.6
144.0
134.9
102.6
83.7
74.7
69.3

141.9
141.7
138.4
133.0
105.3
82.3
74.4
67.8

152.5 ay

118.2 b

111.2 c

110.6 c

Önemlilik
Gün Uzunlu¤u (GU)
Dikim Zaman› (DZ)
GU X DZ ‹nteraksiyonu

:***
:***
:***

Eylül
Ekim
Kas›m
Aral›k
Ocak
fiubat
Mart
Nisan

Ortalama

y: SNK testine göre % 5 önem düzeyinde farkl› ortalamalar ayr›
harflerle gösterilmifltir.
* * *: F % 0.1 düzeyinde önemli.

Çiçeklenen Sürgün Say›lar›: Çiçeklenen sürgün say›lar›
ile ilgili veriler ve istatistiksel de¤erlendirmeleri Tablo 2'de
verilmifltir.
Çiçeklenen
sürgün
say›lar›
gün
uzunluklar›ndan % 1, dikim zamanlar› ve gün uzunlu¤u x
dikim zaman› interaksiyonundan ise % 0.1 önem
düzeyinde etkilenmifltir. Veriler interaksiyon düzeyinde
incelendi¤inde en fazla çiçekli sürgünün 22 Eylül, 22
Ekim, 22 Kas›m, 22 Aral›k ve 22 Ocak tarihlerinde do¤al
gün uzunlu¤u etkisine dikilen bitkiler ile, gün
uzunluklar›ndan önemli ölçüde etkilenmeksizin 22 Nisan
tarihinde dikilen bitkilerden hasat edildi¤i görülmektedir
(Tablo 2). Bitki bafl›na en az say›da çiçekli sürgün ise 22
Eylül, 22 Ekim ve 22 Kas›m tarihlerinde 14 saat gün
uzunlu¤u etkisine dikilen bitkilerden elde edilmifltir.

277

Published by Research Showcase @ UMarin, 1999

3

TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, Vol. 23 [1999], No. 8, Art. 4

Gypsophila paniculata L. “Perfecta”n›n Büyüme ve Çiçeklenmesi Üzerine Dikim Zaman› ve Gün Uzunlu¤unun Etkileri

Tablo 2.

Çiçeklenen Sürgün Say›s› (Adet/Bitki) Üzerine Gün

Tablo 3.

Uzunluklar› ve Dikim Zamanlar›n›n Etkileri.

Dikim
Zamanlar›
22
22
22
22
22
22
22
22

Eylül
Ekim
Kas›m
Aral›k
Ocak
fiubat
Mart
Nisan

Gün Uzunluklar›
Do¤al 14 Saat 15 Saat 16 Saat
6.2
6.6
7.0
7.0
6.2
5.6
4.8
6.9

3.7
3.6
3.8
4.2
4.1
4.1
4.2
7.0

4.6
4.2
4.8
4.9
4.9
4.3
4.1
7.2

5.3
5.2
4.9
4.9
4.9
5.0
4.1
6.8

6.3 a

4.3 c

4.9 bc

5.1 b

Önemlilik
Gün Uzunlu¤u (GU)
Dikim Zaman› (DZ)
GU X DZ ‹nteraksiyonu

:**
:***
:***

Ortalama

Ortalama

Dikim
Zamanlar›

5.0 by
4.9 b
5.1 b
5.3 b
5.0 b
4.8 b
4.3 c
7.0 a

22
22
22
22
22
22
22
22

Eylül
Ekim
Kas›m
Aral›k
Ocak
fiubat
Mart
Nisan

Ortalama

Hasat Edilen Çiçekli Sürgün Boyu (cm) Üzerine Gün
Uzunluklar› ve Dikim Zamanlar›n›n Etkileri.

Gün Uzunluklar›
Do¤al 14 Saat 15 Saat 16 Saat
76.65
74.62
69.31
70.36
70.81
71.91
72.63
60.33

72.12
66.02
68.08
59.34
69.98
68.15
63.79
59.36

76.20
78.86
73.80
74.14
70.24
75.24
67.70
62.90

70.83 b 65.93 c 72.38 b

Önemlilik
Gün Uzunlu¤u (GU)
Dikim Zaman› (DZ)
GGU X DZ ‹nteraksiyonu

85.05
81.73
78.59
77.82
76.82
77.04
70.83
63.22

Ortalama
76.51 ay
75.31 ab
72.60 bc
70.42 c
71.97 c
73.09 bc
68.73 d
61.45 e

76.39 a

:***
:***
:***

y: SNK testine göre % 5 önem düzeyinde farkl› ortalamalar ayr›
harflerle gösterilmifltir.
* * *: F % 0.1, ** : F % 1 düzeyinde önemli.

y: SNK testine göre % 5 önem düzeyinde farkl› ortalamalar ayr›
harflerle gösterilmifltir.
* * *: F % 0.1 düzeyinde önemli.

Ba¤›ms›z etki olarak dikim zaman› ortalamalar›
aras›nda 22 Nisan dikimlerine kadar istatistiksel anlamda
farkl›l›k ortaya ç›kmam›fl ve çiçekli sürgün say›lar› 4.8-5.3
adet/bitki aras›nda de¤iflim göstermifltir. Tablo 2'de
görüldü¤ü gibi, dikim zamanlar› aras›nda en fazla say›da
çiçekli sürgün ortalama 7.0 adet/bitki ile 22 Nisan
dikimlerinde saptanm›flt›r.

Hasat edilen çiçekli sürgün boyuna dikim zamanlar›n›n
ba¤›ms›z etkisi incelendi¤inde, en uzun çiçekli sürgünlerin
(ortalama 76.51 cm) 22 Eylül tarihinde dikilen
bitkilerden hasat edildi¤i, bunlar› ortalama 75.31 cm ile
22 Ekim tarihinde dikilen bitkilerin izledi¤i görülmektedir
(Tablo 3). En k›sa boylu çiçekli sürgünler ise, ortalama
68.73 cm ile 22 Mart ve ortalama 61.45 cm ile 22 Nisan
tarihlerinde dikilen bitkilerden elde edilmifltir.

Gün uzunlu¤u ortalamalar› incelendi¤inde, en yüksek
say›da çiçekli sürgünün ortalama 6.3 adet/bitki ile do¤al
gün uzunlu¤u etkisine dikilen bitkilerden elde edildi¤i, bu
uygulamay› 5.1 adet/bitki ile 16 saat gün uzunlu¤u
sa¤lanan bitkilerin izledi¤i görülmektedir (Tablo 2). Gün
uzunluklar› aras›nda en az say›da çiçekli sürgün ise,
ortalama 4.3 adet/bitki ile 14 saat gün uzunlu¤u etkisine
dikilen bitkilerden hasat edilmifltir.
Hasat Edilen Çiçekli Sürgün Boylar›: Bu kriter ile
ilgili veriler Tablo 3’te verilmifltir. Gün uzunluklar›, dikim
zamanlar› ve gün uzunlu¤u x dikim zaman› interaksiyonu
hasat edilen çiçekli sürgün boyu üzerinde % 0.1 önem
düzeyinde etkili olmufltur. ‹kili interaksiyon düzeyinde en
uzun boylu çiçekli sürgünler 85.05 cm ile 22 Eylül
tarihinde 16 saat gün uzunlu¤u etkisine dikilen
bitkilerden, en k›sa çiçekli sürgünler ise, gün uzunluklar›
aras›nda önemli farklar ortaya ç›kmaks›z›n 22 Nisan
tarihinde dikilen bitkilerden hasat edilmifltir (Tablo 3).

Gün uzunluklar›n›n ba¤›ms›z etkisi de hasat edilen
çiçekli sürgün boylar›nda önemli fakl›l›klar yaratm›flt›r.
Ortalama 76.30 cm ile en yüksek çiçekli sürgün boyu,
16 saat gün uzunlu¤u etkisine dikilen bitkilerde
belirlenmifltir. Bu uygulamay›, ortalama 72.38 cm ile 15
saat gün uzunlu¤u ve 70.83 cm ile de do¤al (k›sa) gün
uzunlu¤u uygulamalar› izlemifltir. En k›sa çiçekli sürgünler
ise, ortalama 65.93 cm boy de¤eri ile 14 saat gün
uzunlu¤u etkisine dikilen bitkilerden hasat edilmifltir
(Tablo 3).
'A' Kalitesinde Çiçeklenme: Bu kriter de gün
uzunluklar›, dikim zamanlar› ve bu iki faktörün
interaksiyonundan % 0.1 önem düzeyinde etkilenmifltir.
Tablo 4’ de bu kriter ile ilgili veriler interaksiyon
düzeyinde incelendi¤inde; en yüksek 'A' kalitesinde
çiçeklenme oranlar›n›n % 73.89 ve % 73.25 ile 22 fiubat
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tarihinde, 15 ve 16 saat gün uzunluklar› etkisinde dikilen
bitkilerde belirlendi¤i görülmektedir.
En düflük 'A' kalitesinde çiçeklenme oran› ise, %
29.09 ile 22 Aral›k tarihinde 14 saat gün uzunlu¤u
etkisinde dikilen bitkilerde ortaya ç›km›flt›r. 14, 15 ve 16
saat gün uzunluklar› etkisinde 'A' kalitesinde çiçeklenme
oranlar› 22 Ocak, 22 fiubat ve 22 Mart dikimlerinde
birbirine yaklaflm›flt›r. 22 Nisan dikimlerinde ise,
uygulanan gün uzunluklar› aras›nda önemli farklar
olmaks›z›n genelde çiçeklenme kalitesi düflmüfltür (Tablo
4).
Tablo 4.

'A' Kalitesinde Çiçeklenme Oran› (%) Üzerine Gün
Uzunluklar› ve Dikim Zamanlar›n›n Etkileri.

Dikim
Zamanlar› Do¤al

Gün Uzunluklar›
14 Saat 15 Saat 16 Saat

Ortalama

22
22
22
22
22
22
22
22

44.04
34.67
35.83
29.09
34.26
60.96
69.63
20.88

49.52 c
49.91 c
46.20 d
44.15 d
43.88 d
62.61 b
67.51 a
19.11 e

Eylül
Ekim
Kas›m
Aral›k
Ocak
fiubat
Mart
Nisan

Ortalama

46.22
56.48
41.88
41.88
38.22
42.35
64.05
21.15

43.98 c 41.17 c

Önemlilik
Gün Uzunlu¤u (GU)
Dikim Zaman› (DZ)
GGU X DZ ‹nteraksiyonu

53.11
54.60
44.42
50.74
51.32
73.89
68.38
15.75

54.71
53.88
62.66
55.29
51.71
73.25
67.97
18.67

51.53 b 54.77 a
:***
:***
:***

Dikim zaman› ortalamalar› incelendi¤inde, en yüksek
'A' kalitesinde çiçeklenme oran›n›n ortalama % 67.51 ile
22 Mart ve % 62.61 ile 22 fiubat tarihlerinde dikilen
bitkilerde belirlendi¤i görülmektedir (Tablo 4).
Çiçeklenme kalitesinin bu dönemlerde dikilen bitkilerde
artmas›, çiçek tomurcu¤u oluflumu ve özellikle geliflimi
evrelerinde do¤al gün uzunlu¤u ve fotosentetik ›fl›n›m
de¤erlerinin artm›fl olas›n›n sa¤lad›¤› katk›n›n sonucu
olarak ortaya ç›km›flt›r (10).
En düflük 'A' kalitesinde çiçeklenme, oranlar›
ortalama % 19.11 ile 22 Nisan tarihinde dikilen bitkilerde
saptanm›flt›r. Bunun nedeni, do¤al gün uzunlu¤u ve
günlük fotosentetik ›fl›n›m de¤erleri artm›fl olmas›na
karfl›n, çiçek tomurcuklar›n›n oluflumu ve geliflimi
evrelerinde sera koflullar›nda s›cakl›k de¤erlerinin artm›fl
olmas›d›r kan›s›nday›z. Önceki çal›flmalarda 25°C sabit
veya 20°C nin üzerindeki gece s›cakl›klar›n›n bitki geliflimi
ve normal çiçeklenmeyi olumsuz yönde etkiledi¤i
do¤rultusunda bulgular ve de¤erlendirmeler vard›r (11,
12, 13).
Gün uzunluklar›n›n çiçeklenme kalitesine ba¤›ms›z
etkileriyle ilgili ortalama veriler, gün uzunluklar› aras›nda
en yüksek 'A' kalitesinde çiçeklenme oran›n›n % 54.77 ile
16 saat gün uzunlu¤u etkisine dikilen bitkilerden elde
edildi¤ini ve bu uygulamay› ortalama % 51.53 'A'
kalitesinde çiçeklenme ile 15 saat gün uzunlu¤unun
izledi¤ini göstermifltir (Tablo 4). En düflük 'A' kalitesinde
çiçeklenme oran› ise, ortalama % 41.17 ile 14 saat ve
ortalama % 43.98 ile do¤al (k›sa) gün uzunlu¤u etkisine
dikilen bitkilerde saptanm›flt›r.

y: SNK testine göre % 5 önem düzeyinde farkl› ortalamalar ayr›
harflerle gösterilmifltir.
* * *: F % 0.1 düzeyinde önemli.
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